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Ormanc›l›kta Da¤l›k Arazide K›fl Üretimi S›ras›nda Bölmeden
Ç›karma ‹fllerinin Araflt›r›lmas›*
H. Hulusi ACAR, Bilal D‹NÇ
KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisli¤i Bölümü, 61080, Trabzon - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 03.09.1999

Özet: Ormanc›l›kta kesim ve bölmeden ç›karma süreci çok güç, pahal› ve zaman al›c› ifllemlerdir. Bu problem ormanlar›n genelde
e¤imli ve yüksek rak›ml› da¤l›k arazide yer ald›¤› Do¤u Karadeniz Bölgesinde daha da önem kazanm›flt›r.
Orman ürününün kendisine ve çevresine en az zararla, kalite ve kantite kayb›na u¤ramadan üretilmesi ve bölmeden ç›kar›lmas› önemli
bir problemdir. Ormanc›l›kta üretim çal›flmalar›nda mekanizasyon seviyesinin düflük oluflu, üretilen ürünlerde kantite ve kalite kayb›na
neden olmaktad›r.
Bu çal›flma; Do¤u Karadeniz Bölgesinde k›fl aylar›nda odun hammaddesi üretimi s›ras›nda oluflan ürün kay›plar›n›n tespiti, etkili
faktörlerle ilgili ölçümler yap›lmas› ve elde edilen verilerin de¤erlendirilmesi fleklinde yap›lm›flt›r. Yap›lan bu araflt›rmaya göre, k›fl
3
3
üretiminde ortalama verimler kesim süreci için 1.948 m /saat, insan gücü ile bölmeden ç›karma iflleminde 1.151 m /saat, MB Trac
900 orman traktörleriyle bölmeden ç›karmada 5.871 m3/saat bulunmufltur. Ayr›ca; k›fl üretiminde üretim kay›plar›n›n düflük
seviyelerde oldu¤u tespit edilmifltir.
Elde edilen sonuçlar, Do¤u Karadeniz Bölgesinde k›fl üretiminde farkl› çal›flma koflullar› için y›ll›k planlar›n haz›rlanmas›nda, plan
uygulamalar›n›n kontrolünde, objektif kriterlere göre iflçi ve makine ücretlerinin belirlenmesinde kullan›labilecektir.
Anahtar Sözcükler: Do¤u Karadeniz Bölgesi, K›fl Üretimi, Üretim Kay›plar›

An Investigation of Winter Harvesting on Steep Terrain in Forestry
Abstract: Forest productions are very difficult, expensive and time consuming. In the Black Sea Region, forests cover generally high
and steep slopes of mountainous areas. Therefore, the problems of forestry production studies are gaining in importance. In
forestry production studies, the absence of mechanization level and its application causes qualitative and quantitative losses.
In this study, the time required for felling and skidding operations in winter were determined and factors affecting logging were
observed and recorded. The data obtained were later analyzed. According to this study, productivity at winter harvesting for felling
3
3
3
operations is 1,948 m /h, for skidding with human power it is 1,151 m /h and for skidding by MB Trac 900 it is 5,871 m /h for
an average hauling distance of 250m up to the nearest forest road. Furthermore, it was determined that qualitative and quantitative
losses in productions decreased.
The result obtained in this study can be used in planning logging, controlling and determining the forest workers’ wages fairly.
Key Words: Black Sea Region, Winter Harvesting, Quality and Quantity Losses

Girifl
Orman sistemini oluflturan elemanlar›n do¤al
dengesinin korunmas› ve süreklili¤i, orman kayna¤›ndan
faydalanan günümüz insan›n›n çok dikkatli ve planl› bir
yararlanmaya yönelmesini zorunlu hale getirmifltir(1).
Günümüzde odun hammaddesine olan ihtiyaç giderek
artmakta buna karfl›l›k odun hammaddesi üretimi ayn›
oranda artmamaktad›r. Bu durumda silvikültürel önlemler
d›fl›nda odun hammaddesi üretiminde üretim kay›plar›n›n
en aza indirilmesi gerekir.

Bayo¤lu, da¤l›k m›nt›ka ormanlar›n›n iflletilmesinin
genifl ölçüde tafl›ma olanaklar›na ba¤l› bulundu¤unu
belirtmektedir(2). Samset, dünyadaki verimli orman
alanlar›n›n yaklafl›k % 25’inin (350 milyon ha.) dik
yamaçlardaki (% 33 <) arazi üzerinde bulundu¤unu ve bu
3
alanlarda y›lda ortalama 700 milyon m üretim yap›ld›¤›n›
belirtmifltir(3). Bölmeden ç›karman›n mekanizasyonu için
önce bir arazi s›n›flamas›n›n yap›larak çeflitli kesim
alanlar›nda mevcut flartlara göre uygulanacak üretim
metotlar›n› belirlemek gerekmektedir (4).

* Bu orijinal bir araflt›rma makalesidir ve KTÜ Araflt›rma Fonunca desteklenmiflitr.
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Erdafl, ormanc›l›kta kesim ve bölmeden ç›karma
ifllerinin, üretilen odun hammaddesine, kalan meflcereye
ve orman topra¤›na ciddi zararlar vermeyecek ve emvali
zaman›nda meflcere d›fl›na ç›karabilecek bir flekilde
planlanmas› gerekti¤ini belirtmifltir (5).
Gürtan, ülkemizde da¤l›k bölgelerde üretim
kay›plar›n›n belirlenmesi amac›yla yapt›¤› araflt›rmada,
tomruklar›n kesim yerinden en yak›n yükleme yerine
kadar tafl›nmas› s›ras›nda Artvin yöresinde %14 ve
Trabzon yöresinde %17 hacim kayb›n› saptam›fl, kalite
olarak ise her kalite s›n›f› aras›nda %10 oran›nda bir
kayma oldu¤unu belirtmifltir (6).
Conway, üretim ifllerindeki devirme s›ras›nda a¤ac›n
h›zla yere çarpmas› sonucu gövdelerde k›r›lma ve
deformasyonlar olufltu¤unu, zeminin çatlakl› ve yar›kl›
olmas›n›n ise bu k›r›lmalar üzerinde %15 oran›nda art›r›c›
etkiye sahip oldu¤unu belirtmektedir (7).
Trzesniowski, orman ürünlerinin depoya getirilmesine
kadar olan ifllemler s›ras›nda odun hammaddesini mantar
ve böcek zararlar›na karfl› koruman›n ancak k›fl aylar›nda
olaca¤›n›, ayr›ca k›fl aylar›nda kesilen odunlar›n kalite
bak›m›ndan daha iyi oldu¤unu bildirmektedir (8).
Almanya`da Grammel taraf›ndan yap›lan bir
araflt›rmada, kar, e¤im ile birlikte üretim iflleri üzerindeki
olumsuz etkisini art›rmaktad›r. E¤im % 15`den fazla
oldu¤unda çal›flma flartlar› zorlaflmakta, % 65 e¤imde
çal›flma güçlü¤ü % 30 artmakta; ayn› zamanda zemin
karla kapl› ise % 65 e¤imden sonra çal›flmak mümkün
olmamaktad›r(9).
Bu çal›flmada amaç, k›fl flartlar›nda, farkl› arazi ve
çal›flma koflullar›ndaki kesim ve bölmeden ç›karma
faaliyetleri üzerinde etkili olan kriterlerin araflt›r›lmas›, k›fl
üretiminde ürün kay›plar›n›n ve di¤er meflçere
zararlar›n›n belirlenmesidir.
Ormanc›l›kta Üretim ve K›fl Üretimi
Odun hammaddesi üretimi, kesim ve tafl›ma
ifllemlerinin tamamlanmas› ile gerçekleflmektedir.
Uygulamada odun hammaddesi üretimi, damgan›n
tamamlanmas› ile bafllar. Kesim, sürütme ve yollar
üzerinde tafl›ma aflamalar›ndaki ifllemlerin uygulanmas› ile
devam eder. K›fl üretiminde de odun hammaddesi üretimi
ayn› safhalardan geçmekte ve hemen hemen ayn› üretim
teknikleri kullan›lmaktad›r. Bunlar; kar küreme, motorlu
testere ile a¤aç kesme ve devirme, gövde üzerinde yap›lan
ifllemler ve bölmeden ç›karmad›r.
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Ülkemiz ormanc›l›¤›nda üretim iflleri genelde may›saral›k aylar› aras›nda yap›lmaktad›r. Bu periyodun d›fl›nda
kalan aylarda do¤a flartlar›n›n a¤›rlaflmas› ile birlikte
üretim çal›flmalar› da h›z›n› kaybetmektedir. ‹flte do¤a
flartlar›n›n a¤›rlaflt›¤› bu dönemde yap›lan üretim
çal›flmalar›na k›fl kesimi denilmektedir(10).
K›fl üretiminin özelli¤i di¤er zamanlardaki üretime
göre daha zor do¤a flartlar› alt›nda çal›fl›lmas›d›r. Bu
nedenle k›fl›n yap›lan üretim çal›flmalar› primlendirilerek
ödüllendirilmektedir. Bu primler a¤aç türü, aylara ve ifl
kollar›na göre de¤iflmektedir. K›fl üretiminde orman
yollar›n›n ulafl›ma aç›k tutulmas› zorunlulu¤u da
maliyetleri art›rmaktad›r. Ürünün kar üzerinde
sürütülmesi, toprak üzerinde sürütülmesinden daha kolay
olmakta ve dolay›s› ile verim artmaktad›r. Orman
köylüsünün
k›fl
aylar›ndaki
at›l
kapasitesi
de¤erlendirilerek bu durgun sezonda gelir elde edilmekte,
ayn› flekilde orman iflletmelerinde yaz›n yap›lacak olan
yo¤un üretim çal›flmalar› bir ölçüde azalt›lmaktad›r.
Meflcere alt›ndaki gençlik bir kar tabakas› alt›nda
bulundu¤undan üretim ifllerinde herhangi bir zarar
görülmemektedir. Pürüzlü ve çatlakl› zeminlerde a¤ac›n
devrilmesi s›ras›nda meydana gelen k›r›lmalar kar kapl›
zeminde olmamaktad›r. K›fl üretiminde odunlara böcek ve
mantar ar›z olmas›, mavi renklenme ve ardaklanma vs.
olmamaktad›r
Orman topra¤› herhangi bir afl›nmaya maruz
kalmad›¤›ndan erozyon tehlikesi önlenmektedir. Zeminin
yumuflak kar tabakas› ile kapl› olmas› nedeniyle sürütme
s›ras›nda kalite ve miktar zararlar› azalmaktad›r. Piyasaya
k›fl aylar›nda da sürekli, taze ve kaliteli ürünler
sunulabilmekte, dolay›s›yla yüksek miktarlarda gelir
sa¤lanabilmektedir.

Materyal ve Metot
Materyal
Bu çal›flmada baz olarak seçilen Do¤u Karadeniz
Bölgesi'ndeki ormanlar genelde engebeli ve sarp arazi
üzerinde ve 1000-1500 m. rak›mlarda yer almakta olup
ortalama e¤im % 60-70 aras›ndad›r (fiekil 1). Bölgenin
yüksek yerlerinde k›fl aylar›ndaki ya¤›fl›n önemli bir
bölümünü kar ya¤›fl› oluflturmaktad›r(11).
Alanlar›n seçiminde öncelikle k›fl üretimi uygulamas›
aranm›fl olup mevcut çal›flmalar de¤erlendirilmifltir (Tablo
1). Çal›flanlar›n tamam› ifliyle ilgili bir e¤itimden geçmemifl
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fiekil 1.

Araflt›rma yap›lan alanlar›n haritas›.

Tablo 1.

Arazide ölçümü yap›lan çal›flma
alanlar› (L: Ladin, Kn: Kay›n, G:
Göknar).
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Kesim sürecinde, gövde üzerinde ince dallar›n al›nmas›
ve i¤ne yaprakl› türlerde kabuk soyma iflleminde balta,
devirme oyu¤unun aç›lmas›, devirme kesiflinin yap›lmas›,
gövde üzerinde kal›n dallar›n kesilmesi, tepenin kesilmesi
ve bölümlere ay›rma iflleminde ise motorlu testere
kullan›lmaktad›r.
Bölmeden ç›karma sürecinde, insan gücü ve makine
gücünden yararlan›lmaktad›r. Bölmeden ç›karman›n
afla¤›dan yukar› do¤ru yap›lmas› durumunda en çok
kullan›lan makineler MB Trac 800 ve MB Trac 900 model
orman traktörleridir.
Yap›lan ölçüm ve gözlemler 1997-1998 y›l› k›fl
aylar›nda (kas›m-nisan) gerçeklefltirilmifltir. Üretim,

iflçilik, pazarlama ve makine durumlar› ile ilgili geçmifl
y›llara ait uygulama sonuçlar› ilgili kay›tlardan al›nm›flt›r.
Ayr›ca, çal›fl›lan bölgeye ait amenajman plan›, silvikültür
plan› ve üretim dosyas› temin edilmifltir.
Zaman ölçümleri için iki adet kronometre
kullan›lm›flt›r. Ayr›ca klizimetre, altimetre, pusula, 50
m'lik çelik flerit metre, kompas ve foto¤raf makinesi
kullan›lm›flt›r.
Yöntem
Arazi çal›flmalar› s›ras›nda yap›lacak ölçüm ve
tespitlerin kaydedilmesi için etüt formlar› gelifltirilmifltir.
Bunlar; kesme, devirme, dal alma, bölümlere ay›rma ifli
için etüt formu ve traktöre monteli tambur ile
tomruklar›n kablo çekimi ifli için etüt formudur (12).
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Üretimde her bir sürecin tamamlanmas› bir çevirim
olarak isimlendirilmekte ve bu da ifl dilimlerinden
oluflmaktad›r. Toplam çal›flma zaman›, ana faaliyet
zaman›, yan faaliyet zaman› ve ak›fl gere¤i ara verme
zaman› toplam› fleklinde ifade edilir. Sefer zaman› ise
temel çal›flma zaman›, dinlenme zaman› ve da¤›l›m zaman›
denilen ek zamanlar›n toplam›ndan oluflur. Dinlenme ve
da¤›l›m zamanlar› ile ilgili de¤erler literatürden de
yararlan›larak temel zaman›n % 25’i dinlenme zaman›, %
3’ü ise da¤›l›m zaman› olarak kabul edilmifltir (13).
A¤açlar›n kesilip devrilmesi iflinde genellikle iki kiflilik
iflçi postas› çal›flmaktad›r. Kabuk soyma ifllemi sadece i¤ne
yaprakl› a¤aç türleri için söz konusudur. Kar yüzeyi
sertli¤i 1 sert (oturmufl kar tabakas›) ve 2 yumuflak (taze
kar tabakas›), motorlu testere kalitesi ise motor gücüne
ve levha uzunlu¤una ba¤l› olarak 1 iyi ve 2 orta fleklinde
de¤erlendirilmifltir.
Zaman ölçümleri, sürekli zaman ölçüm metodu ile
yap›lm›flt›r. ‹fl dilimleri ay›r›m noktalar›nda kronometre
okumalar›, yani her ak›fl›n bafllang›ç ve bitifl zamanlar›
sürekli bir flekilde kaydedilmifltir. Etütlerin bafllang›ç ve
bitifl zamanlar› ayr›ca kol saati ile de kontrol edilmifltir.
Etüt formuna kaydedilen bütün de¤erler sonradan
de¤erlendirilmifl, her bir ifl dilimine iliflkin gerçek
zamanlar hesaplanm›flt›r.
Bütün ölçümlerin de¤erlendirilmesinde MS-DOS
iflletim sistemi ve IBM uyumlu PC DX-486 bilgisayarlar
kullan›lm›flt›r. ‹statistik hesaplamalar› için Statgraf paket
program› ile grafik çizimleri için Excel paket
program›ndan yararlan›lm›flt›r. Bölme içerisinde ve
bölmeden ç›karma s›ras›nda elde edilen de¤erlerin normal
da¤›l›m gösterip göstermedi¤i araflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca % 95
güven düzeyinde Korelasyon Matrisleri oluflturulmufl,
aralar›nda iliflki bulunan de¤erler Regresyon analizine tabi
tutulmufltur.
Üretilen ürünün 1 m3’ünün maliyetinin tespiti amac›yla
kesme, tomruklama, bölmeden ç›karma ve orman
yollar›n›n ulafl›ma aç›k tutulmas›nda kullan›lan araçlar›n
maliyet analizleri yap›lm›flt›r. Maliyet analizi s›ras›nda FAO
taraf›ndan kabul edilen esaslardan yararlan›lm›flt›r.
Amortisman süresi tüm makinelerde çal›flma zaman›
olarak 10 000 saat ve amortisman süresi 5 y›l olarak
kabul edilmifltir (14).
Makine sat›n alma bedelleri ilgili kataloglardan temin
edilmifltir. Günlük çal›flma saati 8 saat ve y›ll›k faiz oran›
(ABD dolar› için) % 6 olarak kabul edilmifltir. Operatör ve
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operatör yard›mc›lar›n›n ise y›lda 12 ay çal›flt›klar› kabul
edilmifl ve bunlar›n y›ll›k ücretleri orman iflletmeleri
muhasebe kay›tlar›ndan al›nm›flt›r. Araflt›rman›n mali
sonuçlar› Ocak 1999 tarihi itibariyle Merkez Bankas›nca 1
ABD Dolar› ortalama de¤eri ( 1$ = 315579 TL) dikkate
al›nacak flekilde hesaplanm›flt›r. Bölgenin klimatolojik ve
topo¤rafik flartlar› dikkate al›nd›¤›nda, y›ll›k çal›flma günü
say›s› 250 gün olarak kabul edilmifltir.
Deneme alanlar›nda kesim-tomruklama sonras› ve
sürütme sonras› tomruklar›n çap, boy ve kalite s›n›flar›na
göre adetleri ile hacimleri tespit edilmifl ve
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Ifl›kland›rma ve boflaltma kesimlerinin k›fl›n kar
üzerinde yap›lmas›n›n gençlik üzerine etkisini tespit
amac›yla, üretim çal›flmalar›ndan önce ve kar örtüsü
kalkt›ktan hemen sonra fidan say›mlar› yap›lm›flt›r. Fidan
say›mlar›na yamac›n alt›ndan bafllanarak ve eflyükselti
e¤rilerine paralel olarak her 40 ad›mda bir 2 m2'lik alanda
fidan bulunup bulunmad›¤› tespit edilmifl, bu ifllem yamaç
boyunca 25 m aral›klarla fleritler halinde uygulanarak ve
hektardaki fidan adedi bulunarak üretim çal›flmalar›n›n
gençlik üzerindeki etkisi belirlenmifltir.
Bulgular ve Tart›flma
Kesim-Tomruklama Sürecine ‹liflkin Bulgular ve
Tart›flma
Çal›flma boyunca kesim sürecinde 105 adet ölçüm
yap›larak, arazi e¤imi (AE) % 61, kar örtüsü kal›nl›¤›
(KOK) 59 cm, yürüme e¤imi (YE) % 33, yürüme mesafesi
(YM) 19 m, d1.30 çap› (C) 43 cm, DKGH (Dikili Kabuklu
Gövde Hacmi) 2.592 m3, tomruk say›s› (TS) 5.7 adet ve
endüstriyel gövde hacmi (EGH) 18 m3 ortalama de¤erleri
bulunmufltur.
Hesaplanan sefer zaman› de¤erlerine göre
kesme–tomruklama sürecinde çal›flma verimi ibreli
a¤açlar için 1.661 m3/saat ve yaprakl› a¤açlar için 4. çap
s›n›f›nda 9.756 m3/saat olarak hesaplanm›flt›r.
Kesim aflamas›nda oluflturulan korelasyon matrisleri
% 95 güvenle ve tek yönlü incelendi¤inde toplam çal›flma
süresi üzerinde etkisi görülen de¤iflkenlerle kademeli
regresyon analizi yap›lm›fl olup afla¤›daki denklem ortaya
ç›kar›lm›flt›r (fiekil 2). Dal alman›n zamansal etkisi dal
yo¤unlu¤u ile birlikte dikkate al›nm›fl olup kabuk soyma
süresi de tomruklama süresi içerisinde de¤erlendirilmifltir.
(KK: Kar Kal›nl›¤›, KYS: Kar Yüzeyi Sertli¤i, AC: A¤aç
Cinsi, DY:Dal Yo¤unlu¤u, MTK: Motorlu Testere Kalitesi)
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Kar örtüsü kal›nl›¤›, rak›m ve kar yüzeyi sertli¤i
artt›kça kar küreme zaman›n›n da artt›¤› korelasyon
matrisinden anlafl›lmaktad›r. Yap›lan 105 ölçümün
65’inde kar küreme zaman› ölçülmüfl, kar kal›nl›¤›n›n
fazla olmad›¤› yerlerde kar küreme iflleminin yap›lmad›¤›,
ayr›ca ortalama kar örtüsü kal›nl›¤›n›n 59 cm oldu¤u
anlafl›lm›flt›r.
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Gözlem De¤erleri

H.H. ACAR, B. D‹NÇ

100

120

Kesme – tomruklama sürecinde toplam zaman için
oluflturulan regresyon denklemi hesap de¤erleri ve gözlem
de¤erleri.

Ytp (Toplam zaman) = -82.162 + 0.593xKK +
23.656xKYS + 0.170xYE+ 1.155xC + 2.973xAC –
18.1363xDY – 16.173xMTK
Belirtme katsay›s› (R2): 0.81
Güven düzeyi (P): 0.0000

F oran›: 26.7285

Elde edilen bulgular benzer koflullar›n varl›¤›nda ve k›fl
koflullar›nda geçerli olup kesim sürecinde en fazla zaman
harcan›m› olan ifl diliminin; i¤ne yaprakl› a¤açlarda kabuk
soyma, genifl yaprakl›larda ise budama ifl dilimleri oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Karaman taraf›ndan yaz›n yap›lan çal›flma ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda k›fl›n kar küreme iflinin toplam çal›flma
zaman›n› % 16.8 oran›nda uzatt›¤›, kesme, dal alma ve
tomruklama aflamalar›n›n da k›fl flartlar›nda daha fazla
zaman ald›¤› belirlenmifltir (13).
Korelasyon matrisinde, kar örtüsü kal›nl›¤›, rak›m, kar
yüzeyi sertli¤i, d1.30 çap, endüstriyel gövde uzunlu¤u,
yürüme e¤imi, endüstriyel hacim artt›kça toplam çal›flma
zaman›n›n artt›¤›, ibreli üretiminin yaprakl›lardan daha
fazla zaman ald›¤› görülmektedir. Yüksek rak›mdaki fazla
kar kal›nl›¤› ile arazi e¤iminin art›fl› yürüme zaman›n›
art›rmaktad›r.
Çal›flma veriminin ise a¤ac›n endüstriyel gövde
uzunlu¤u ve DKGH artt›kça çal›flma veriminin artt›¤›
görülmekte, ibreli a¤açlar›n üretimi kabuk soyma
nedeniyle yaprakl›lardan daha fazla zaman almakta ve
çal›flma verimini düflürmektedir. Kesilen a¤ac›n çevresinde
çal›l›k, gençlik bulunmas› ya da kar kal›nl›¤›n›n fazla
olmas› verimi azaltmaktad›r.

Yürüme zaman› (yukar› do¤ru) kar kal›nl›¤›, yürüme
mesafesi ve yürüme e¤imi ile artmakta, yürüme yönü
afla¤› do¤ru ise azalmaktad›r. Yürüme zaman›n›n toplam
zaman›n % 1.9’unu oluflturdu¤u ve ortalama yürüme
mesafesinin 19 m oldu¤u da belirlenmifltir.
Haz›rl›k zaman› a¤ac›n çatal say›s›, DKGH ve d1.30 çap›
artt›kça artmakta, kesim engelleri oluflu ile azalmakta
oldu¤u, yaprakl› a¤açlarda ibreli a¤açlara nazaran daha
fazla zaman harcand›¤› korelasyon matrisinden
anlafl›lmaktad›r. Hesaplanan ortalama zaman ise toplam
zaman›n % 1.5’ini oluflturmaktad›r.
Toplam zaman›n % 5.3’ünü oluflturan kesme-devirme
zaman› kar kal›nl›¤›, a¤aç çap›, dkgh artt›kça, kar yüzeyi
sertlefltikçe ve a¤ac›n çatall› olmas› durumunda
artmaktad›r. ‹breli a¤açlarda kesme-devirme zaman›
yaprakl›lara göre daha az bulunmufltur. Toplam zaman›n
% 13.5’ini oluflturan budama zaman› d1.30 çap,
endüstriyel gövde uzunlu¤u, dkgh ve dal yo¤unlu¤u ile
artmaktad›r. Toplam zaman›n % 7.4’ünü oluflturan
tomruklama zaman› kar kal›nl›¤› ve kar yüzeyi sertli¤i ile
artmakta, yamaç e¤imi ve çatal say›s› ile azalmaktad›r.
K›sa boy tomruk üretimi de tomruklama zaman›n›
art›rmaktad›r. Ayr›ca yaprakl› a¤açlarda tomruklama için
daha fazla zaman harcanmaktad›r.
‹breli a¤aç türlerinde toplam zaman›n % 51.8’ini
oluflturan kabuk soyma zaman› kar kal›nl›¤›, kar yüzeyi
sertli¤i ve dal yo¤unlu¤u ile artmakta, yamaç e¤imi ve
çatal say›s› ile azalmaktad›r. K›sa boy tomruk üretimi
kabuk soyma zaman›na da olumsuz etki etmektedir.
Kabuk soyma zaman›na iliflkin regresyon modeli flu
flekildedir. (GD:Gövde durumu)
ytp= -57.449 + 0.103xKOK + 3.227xAC + 0.754xC
–2.786xDKGH – 9.365xGD
R2: 0.84 F oran›:110.500 P: 0.0000
Bölmeden Ç›karma Sürecine ‹liflkin Bulgular ve
Tart›flma
‹nsan Gücü ‹le Elde Edilen Bulgular ve Tart›flma
‹nsan gücü ile bölmeden ç›karmaya iliflkin yap›lan
ölçümlerde ladin tomruk tafl›nmakta olup ortalama
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Deneme
alan›
no

Kar ört.
Kal›nl›¤›
cm

Ort. Sür.
mes.
m

1
2
3
4
5
6

30
50
50
45
55
50

250
250
150
350
400
400

1
2
3
4

90
90
90
90

50
50
100
150
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Sürütülen
miktar
m3

Çal›flma
saati
saat

‹flçi
Say›s›
adet

Kayd›rarak bölmeden ç›karma
54.096
6
4
25.512
3
4
32.424
3
4
28.485
9
3
29.550
10
3
21.735
7
3
Sürüterek (çekerek) bölmeden ç›karma
34.236
3
4
50.300
5
4
29.040
4
4
24.660
2
4

—

13.2

—

11.2

—

9.2

—

7.2

—

7.2

9.2

fiekil 3.

11.2
Hesap De¤erleri

13.2

—

15.2

—

Orman traktörleriyle bölmeden ç›karmaya iliflkin 31
adet ölçüm MB Trac 900 üzerinde yap›lm›flt›r. Çal›flmada
rak›m (R) 1564 m, kablo çekme mesafesi (KCM) 45 m,
kar kal›nl›¤› (KK) 48 cm, arazi e¤imi (AE) % 58, tafl›nan
ürünün orta çap› (TUC) 44 cm, sürütülen ürünün boyu
(TUB) 10 m, tafl›nan ürünün hacmi (TUH) 1.615 m3 ve
yolda sürütme mesafesi (YSM) 7 m ortalama de¤erlerine
rastlan›lm›flt›r.

MB Trac 900 orman traktörleri ile yap›lan kablo
çekimlerindeki Korelasyon Matrisleri incelendi¤inde,
toplam sefer süresi üzerine kablo çekim mesafesi ve
hacmi etkili bulunmufltur. Ayr›ca toplam sefer süresini
etkileyen en önemli sürenin boflaltma süresi ve yukar›
do¤ru yap›lan kablo çekimi süresi oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

—

Orman Traktörlerine ‹liflkin Bulgular ve Tart›fl›lmas›

R2: 0.75 F oran›: 31.022 P: 0.0000

—

‹nsan gücüyle bölmeden ç›karma s›ras›nda e¤imin
artmas› ile verimin artt›¤› dolay›s›yla birim çal›flma
zaman›n›n azald›¤›, aksine mesafenin artmas› ile de
verimin düfltü¤ü ve birim çal›flma zaman›n›n artt›¤›
görülmüfltür. ‹nsan gücü ile bölmeden ç›karmada kar
örtüsü kal›nl›¤›n›n artmas› durumunda insan hareketleri
zorlaflt›¤›ndan verim azalmaktad›r.

Ytp (toplam zaman) = -1960 + 0.081xKK +
0.131xKCM + 0.131xTUB

—

Kontrolsüz kayd›rma suretiyle bölmeden ç›karma
3
veriminin (ortalama 250m için 1.684 m /saat) yüksek
oldu¤u ve bu yöntemle uzun mesafelerde çal›flma imkan›
verdi¤i görülmektedir. Ancak bu yöntem hem sürütme
zararlar›na neden olmakta, hem de ifl kazas› riskini
art›rmaktad›r. Tomruklar›n yard›mc› araçlar kullan›larak
ve do¤rudan insan gücü ile kar üzerinde çekilerek
bölmeden ç›kar›lmas›nda ise 75 m sürütme mesafesi ve 4
iflçi için verim 2.354 m3/saat (250 m için 0.650 m3/saat)
bulunmufltur. Bulunan rakamlar k›fl üretiminde insan
gücü ile sürütmenin daha verimli oldu¤unu ortaya
ç›karmaktad›r (13).

MB Trac 900 orman traktörleriyle bölmeden
ç›karmada çal›flma verimi 5.871 m3/saat olarak
bulunmufltur. Toplam süre üzerinde etkisi görülen
de¤iflkenlerle kademeli regresyon analizleri yap›lm›flt›r
(fiekil 3).

Gözlem De¤erleri

e¤imler kayd›rma fleklinde % 70 ve çekme fleklinde % 30
olarak bulunmufltur (Tablo 2).

15.2

MB Trac 900 orman traktörleri ile bölmeden ç›karma
toplam zaman›na etki eden de¤iflkenlerin hesap ve gözlem
de¤erleri.

Verimler
m3/saat/iflçi

Verimler
(250 m için)
m3/saat/iflçi

2.254
1.876
2.702
1.055
0.985
1.035

2.254
1.876
1.620
1.477
1.576
1.656

2.853
2.515
1.815
2.055

0.560
0.500
0.720
0.820

Tablo 2.

‹nsan gücü ile kar üzerinde
kayd›rarak ve çekilerek bölmeden
ç›karma ile elde edilen ortalama
verim de¤erleri.

H.H. ACAR, B. D‹NÇ

Korelasyon matrisleri % 95 güvenle ve tek yönlü
olarak incelendi¤inde; kablonun afla¤› çekilme süresi
üzerinde özellikle sürütme mesafesinin önemli oranda
etkili oldu¤u, kabloyu yüke ba¤lama süresinin sürütülen
ürünün çap›ndan ve yamaç e¤iminden etkilendi¤i, yükün
yola çekilmesi süresinin sürütme mesafesinden
etkilendi¤i, boflaltma süresinin ise özellikle tafl›nan ürünün
boyu ve hacmi gibi unsurlardan etkilendi¤i ortaya
ç›km›flt›r.
K›fl flartlar›nda bölmeden ç›karma üzerinde kar örtüsü
yüzeyi sertli¤i kar kal›nl›¤›ndan daha fazla etkili
bulunmufltur. MB Trac orman traktörleriyle bölmeden
3
ç›karmada sefer zaman›na göre 5.871 m /saat olan verim
üzerinde ise ürün boyutlar›, hacmi ve kar kal›nl›¤›
de¤iflkenlerinin etkili oldu¤u görülmüfltür.
Maliyet Analizine Ait Bulgular ve Tart›fl›lmas›
Yap›lan hesaplamalar sonucunda kesme–tomruklama
aflamas› için iflçi ve motorlu testerenin bir saatteki maliyeti
12.46 $/saat(6.39 $/m3), insan gücü ile bölmeden
ç›karmada bir saatteki maliyeti 10.00 $/saat(4.56$/ m3);
kontrolsüz kayd›rma ile bölmeden ç›karman›n maliyeti
4.98 $/ m3 (8.75 $/saat), MB Trac 900 orman traktörleri
ile bölmeden ç›karman›n maliyeti 2.97 $/m3 (17.45
$/saat); yollar›n ulafl›ma aç›k tutulmas› maliyeti ise 33.87
$/saat bulunmufltur. Bölgedeki yollarda kar küremede
kullan›lan Champion greyderlere ait maliyet de 33.87
$/saat olarak bulunmufltur(12).
Kesme-tomruklamada birim maliyet iki iflçinin ücreti
ve motorlu testerenin maliyeti esas al›narak
hesaplanm›flt›r. ‹nsan gücü ile sürütmenin 4, kontrolsüz
kayd›rma suretiyle yap›lan sürütmenin 3, traktörle yolda
sürütmenin ise ortalama iki iflçi ile yap›laca¤› dikkate
al›nm›flt›r (Tablo 3).

bir çal›flma ise de üretim kay›plar›n› azalt›c› etkisinin,
a¤açlara su yürümeden yap›lan üretim sonucu daha
kaliteli tomruk sa¤lamas›n›n ve odun ürünlerini piyasan›n
en yüksek oldu¤u k›fl aylar›nda pazara sunma avantaj›n›n
getirece¤i ekonomik kazançlarla bu olumsuzluk
giderilmektedir.
K›fl Üretiminde Üretim Kay›plar›n›n Tespitine
Yönelik Bulgular ve Tart›flma
K›fl üretiminde kesme-tomruklama sürecinde oluflan
kay›plarla ilgili olarak, yüksek kesimlerle oluflan hacim
kay›plar›n› tespit amac›yla ölçümler yap›lm›flt›r. Kar
örtüsü kal›nl›¤› 25-30 cm ile 80-100 cm olan alan ayr›
ayr› de¤erlendirilmifltir (Tablo 4).
K›fl üretiminde yüksek kesimlerle oluflan hacim
kay›plar› için endüstriyel olarak de¤erlendirilebilecek olan
a¤aç hacminin % 2.5’inin k›fl üretiminde yüksek kesim
sonucu kayboldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yüksek kesimle oluflan
kay›plar kar kal›nl›¤› az olan yerlerde daha fazla
olmaktad›r. Bunun nedeni kesim yapan iflçilerin kar
örtüsünü
temizleyerek
zaman
kaybetmek
istememeleridir. A¤ac›n dibinde aç›lan alan›n yeterli
olmamas› ifli zorlaflt›rmakta ve motorlu testereyi kullanan
iflçiyi yüksek kesim yapmaya zorlamaktad›r.
Deneme alanlar›nda kesim-tomruklama ve sürütme
sonras› tomruklar›n çap, boy ve kalite s›n›flar›na göre
adetleri ile hacimleri tespit edilerek karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Buna göre her iki deneme alan›nda da ortalama sürütme
mesafesi 150 m ve e¤im % 70 olmas›na karfl›n 90 cm kar
kal›nl›¤›na sahip I. deneme alan›nda (185 adet tomruk) %
2.4, 30 cm kar kal›nl›¤› olan II. deneme alan›nda (112
adet tomruk) ise % 13 hacim kayb› tespit edilmifltir.

Yap›lan bu çal›flma ile k›fl üretiminde birim fiyat
belirlenirken kar örtüsü kal›nl›¤› gibi üretim çal›flmalar›na
do¤rudan etki eden faktörlerin de hesaba kat›lmas› gere¤i
ortaya ç›km›flt›r. K›fl üretimi her ne kadar maliyeti yüksek

Kar örtüsü kal›n olan alanlarda miktar bak›m›ndan
ürün kay›plar› % 2.4 olurken, kar örtüsü az olan
alanlarda ise % 13 gibi yüksek bir orana rastlanm›flt›r.
Bunun nedeni ise yamaçta kayan tomruklar›n ince kar
örtüsünü yararak sert toprak zemini üzerinde hareket
etmesidir. Kar örtüsü kal›n alanlarda kalite bak›m›ndan

Tablo 3.

Tablo 4.

Yörede kullan›lan bölmeden ç›karma tekniklerine ait
verimler ve maliyetler.

Bölmeden Ç›karma Arac›

‹nsan Gücü ile Sürütme
Kontrolsüz kayd›rma
MB Trac 900

Kar örtüsü kal›nl›¤›na göre yüksek kesim ortalamalar›.

Ort. Sürütme

Verim

Genel maliyetler

mesafesi (m)

(m3/saat)

$/saat

Kar örtüsü kal›nl›¤›
(cm)

75

2.225

10.00

250

1.766

8.75

50

5.871

17.45

Hacim kayb›
(m3)

Endüstriyel
3
Hacim (m )

Hacim kayb›
oran› (%)

25-30

0.046

1.404

3.2

80-100

0.044

1.876

2.3
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%0.9 kayba sebep olurken, kar örtüsü az olan alanlarda
ise %39.7 oran›nda kay›p olmaktad›r.
Üretim çal›flmalar›n›n gençlik üzerine olumsuz etkisi
hem kesme–tomruklama hem de sürütme aflamalar›nda
olmaktad›r (Tablo 5). Ifl›kland›rma ve boflaltma
kesimlerinin k›fl›n kar üzerinde yap›lmas›n›n gençlik
üzerine etkileri devirme flekli, çal›flma yöntemi, ürünün
niteli¤i, üretim metodu, meflçere s›kl›¤›, gençli¤in yafl› gibi
unsurlardan
etkilenir.
Bu
çal›flmada
üretim
çal›flmalar›ndan önce ve kar örtüsü kalkt›ktan hemen
sonra fidan say›mlar› yap›lm›flt›r. Burada kar örtüsü
kal›nl›¤› fidan boyuna yak›n olan alanlarda üretim
çal›flmalar› gençlefltirme baflar›s›n› düflürmüfl, kar örtüsü
fidan boyundan 40-50 cm daha yüksek olan Kemerköprü
169 numaral› bölmede ise baflar› de¤iflmemifltir.
Gençli¤i üretimin olumsuz etkilerinden koruyan bir
baflka etmen de kar yüzeyi sertli¤idir. Kar örtüsünün
çökerek sertleflmedi¤i alanlarda devrilen a¤açlar ve
sürütülen tomruklar kar örtüsünü yararak gençli¤e zarar
verebilmektedir.
Yap›lan araflt›rmalar yaz aylar›nda yap›lan bölmeden
ç›karma faaliyetlerinde orman topra¤› üzerinde önemli
zararlar oldu¤unu göstermekte ve ayr›ca k›fl üretiminin
orman topra¤›nda oluflan bu zararlar› en aza indirgedi¤i
gözlemlenmifltir(6).

Sonuçlar ve Öneriler
Yap›lan bu çal›flma sonucunda; kesme–tomruklama
aflamas› için en fazla zaman harcanan ifl diliminin ibreli
a¤açlarda kabuk soyma, yaprakl› a¤açlarda ise dal alma
süresi oldu¤u anlafl›lm›flt›r. K›fl üretimine özgü olan kar
küreme ifl diliminin ise toplam birim çal›flma zaman›n›n
%16.8’ini oluflturdu¤u, kabuk soyma aflamas› hariç
b›rak›lsa da ibrelilerde birim çal›flma zaman›n›n, yaprakl›

Tablo 5.

a¤aç türlerine göre çok daha fazla oldu¤u, ifl dilimlerinden
kar küreme, yürüme, kesme-tomruklama, budama,
kabuk soyma aflamalar›n›n kar örtüsü kal›nl›¤› ve kar
yüzeyi sertli¤inden etkilendi¤i belirlenmifltir. Kar
örtüsünün insan hareketlerini yavafllatt›¤› ve kar küremesi
iflinin daha fazla zaman ald›¤› belirlenmifltir. Ancak k›fl›n
sürütmenin kolay ve h›zl› olmas› k›fl üretiminin avantajl›
yan›d›r.
Orman traktörleriyle bölmeden ç›karma sürecinde ise
en fazla zaman harcanan ifl diliminin yükün boflalt›lmas› ve
yükün yola çekilmesi oldu¤u, kar yüzeyi sertli¤inin kar
örtüsü kal›nl›¤›na göre sürütmede daha etkili oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Ancak zeminin yumuflak ve kaygan
olmas› makinenin çekim gücünü k›smen azaltmaktad›r.
Kar üzerinde bölmeden ç›karmada en verimli yöntemin
kontrolsuz kayd›rma olabilece¤ini, ancak bu yöntemin de
kaza riski ve fazla üretim kayb› olmas› dezavantaj›n›
tafl›d›¤› belirlenmifltir.
K›fl üretimi s›ras›nda yüksek kesim yap›lmas› ile
endüstriyel olarak kullan›labilecek hacimde ortalama %
2.5 kay›p olurken, sürütmede ise hacim ve kalite
kay›plar›n› önemli ölçüde azalmaktad›r. Engebeli zeminler
devirme zararlar›n› % 15-20 oran›nda art›r›c› etki
yapmakta iken kar kapl› zeminde bu zarar›n oluflmad›¤›
gözlenmifltir.
Maliyet yönünden ise k›fl üretiminin hem kesme hem
de sürütme aç›s›ndan yaz aylar›nda yap›lan üretime göre
daha pahal› oldu¤u görülmüfltür. Kesim ve sürütme iflleri
için tespit edilen birim fiyatlara k›fl aylar›nda pirim
verilmesi ve makinelerin verimlerinin düflmesi maliyeti
artt›r›c› etki yapmaktad›r. Ancak sonuçta daha fazla kalite
ve miktarda ürün elde edilmesi, çevre zararlar›n›n
azalt›lmas› ile uygun pazar flartlar› k›fl üretimini baz›
yerlerde zorunlu ve avantajl› hale getirmektedir.

Deneme alanlar›nda k›fl üretiminin gençlik baflar›s›na etkisi.

‹flletme fiefli¤i

Bölme No.

Gençlefltirme
yöntemi

Kar tabakas›
kal›nl›¤› (cm)

A¤aç
türü

Hamsiköy

215

S. alt› dikim

55-60

L

Hamsiköy

216

Ort.Fidan
(boyu cm)

Üretim öncesi
baflar› %

Üretim sonu
baflar› %

50

85

80

S. alt› dikim

45-50

L

40

80

70

Giresun

74

Do¤al

25-30

L

30

80

60

K.köprü

169

Do¤al

100-110

L-Kn

55

95

95

Kümbet

94

Do¤al

50-55

L

30

90

85
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K›fl aylar›nda üretim çal›flmalar› yap›lmas›na k›fl
üretiminin olumlu ve olumsuz bütün yönleri dikkate
al›narak karar verilmesi gerekir. Silvikültürel amaçl›
kesimlerde üretimin ekonomik olmas›ndan çok, büyük
emekler sonucunda do¤al ve suni yolla alana getirilmifl
olan gençli¤in zarar görmemesi birinci planda
tutulmal›d›r. Bu amaçla mümkün ise ›fl›kland›rma ve
boflaltma kesimleri k›fl aylar›nda ve hava hatlar›
kullan›larak yap›lmal›d›r. Hava hatt› kullan›lmadan
yap›lacak üretim çal›flmalar›nda kar örtüsü kal›nl›¤› fidan
boyundan en az 30-40 cm yüksek olmal› ve kar örtüsü
yüzeyi çökerek sertleflmifl olmal›d›r.
Kar örtüsü kal›nl›¤›n›n yetersiz (25 cm’den daha ince)
oldu¤u yerlerde tomruk metodu ile çal›fl›lmal› aksi
durumda sürütme kar üzerinde kontrollü olarak
yap›lmal›d›r. Kar tabakas› kal›nl›¤›n›n yetersiz oldu¤u

güney bak›larda dallar›n gençlik üzerindeki zararl› etkisini
azaltmak için bütün gövde metodu tercih edilmelidir.
Arazi flartlar›n›n zor, insanla çal›fl›lmas› durumunda
kaza riskinin fazla ve gençlik boyunun kar tabakas›ndan
daha yüksek oldu¤u yerlerde bölmeden ç›karma metodu
olarak kablo çekimi ve hava hatt› ile tafl›ma kombinasyonu
tercih edilmelidir
K›fl aylar›nda kar ya¤›fl› sonras› odunlar›n ani bir kar
ya¤›fl› alt›nda kalmamas› için günlük bölmeden ç›karma
kapasitesi dikkate al›narak kesim yap›lmal›d›r. Meflçere
içerisinde kesme ve devirme ifllerini yürüten iflçiler
oldukça yüksek kaza riski ile karfl› karfl›ya oldu¤u için
iflçiler birbirlerinden 1.5 a¤aç boyu uzakl›kta çal›flmal›d›r.
Kesim art›klar›; kar eridikten sonra gençlik üzerinde bir
bask› oluflturmamas› için belirli yerlerde kümeler halinde
toplanarak biriktirilmelidir.
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